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The  effect  of  ‘locking‐in’  economic  reform  and  enhancing  its  credibility  is  generally  re‐






mal  signature. The empirical  findings of  this  study  show  that despite several  shortcom‐
ings,  the Syrian‐European AA,  if  it were  to come  into force, should be able  to deliver an 
appropriate mechanism for signalling and commitment and thus to improve the credibil‐
ity of  the Syrian process of  reform at home and abroad. A major  loophole of  the agree‐



















Der  Effekt  der  Verankerung  von  Reformen  und  die  Erhöhung  ihrer  Glaubwürdigkeit 
(Lock‐in‐Effekt) gilt allgemein als einer der wichtigsten Effekte der regionalen Integration. 




risch‐Europäischen Assoziierungsabkommens  angewendet.  Syrien  initialisierte  im Okto‐
ber  2004  ein Assoziierungsabkommen mit  der  Europäischen Union.  Zweieinhalb  Jahre 
später ist dieses Abkommen noch immer nicht formell unterzeichnet. Die Ergebnisse die‐



























as one of  the most  important potential effects of  regional  integration. A sufficient  level of 








trade system  is still highly  restrictive. Reforms  in general, and deregulation of  the  foreign 
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trade and exchange regime  in specific, have followed a cautious, gradual and selective ap‐




enhance  credibility of  reform,  the Syrian government has  several options, among  them  to 
accept  legal commitments by signing an RIA. This  in fact seems to have been, even  if only 
indirectly, the policy option chosen by Syria when it started in 1998 as the last of all Mediter‐
ranean Partner Countries (MPCs) to negotiate an Association Agreement with the European 
Union  (EU)  in  the  framework  of  the European Mediterranean  Partnership  Initiative. The 
draft  agreement  was  initialled  by  the  chief  negotiators  of  both  parties  in  October  2004. 
Whereas this was to formally mark the end of the years‐long negotiations, the AA as such, 










by an evaluation of  the ability of  the Syrian‐European Association Agreement  to  catalyze 
and anchor reforms in trade and other fields of the economy and to enhance the credibility 
of reform by applying the framework for assessment developed in chapter 2. Chapter 4 con‐
























from  former  import substituting  to export oriented activities.  In  the worst case, no adjust‐
ments will be made and there is no supply response. Investment in the export sector is bur‐
dened with additional risks creating an implicit tax on investment. On the demand side the 
reduction  in  import  tariffs perceived as  temporary might  induce an  import boom building 
up pressure on  the current account and  leading  to a reduction  in private savings. Without 
access to international finance, domestic interest rates will rise and exert a negative impact 
on  investment and, accordingly, on  the prospects  for  long‐term growth  (see Bender 1995: 
155‐156; Rodrik 1989: 2; Steingröver 1998: 15). Besides price distortions, the lack of credibility 






of unclear motives  of  the government  in where  economic agents don’t know or are not  sure 





insufficient credibility  is provided by  inconsistent  economic policies.  In  this case  the govern‐
ment  fails  to  take  into  account or  tries  to violate  fundamental budget  constraints and ac‐
counting identities in the design of reforms or it attempts to pursue different political goals 
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simultaneously. One prominent example of  the  latter which almost  certainly gives  rise  to 
conflicts  between  policies  and most  importantly  between  trade  liberalization  and macro‐
economic stabilization  is constituted by an over‐valued exchange rate. The problem of dy‐




bious.  Incentives  for backsliding  include a deteriorating  fiscal balance as a  result of  trade 




way round  it could be argued  that  the very existence of powerful  interest groups  that op‐
pose trade liberalization and the government’s dependency on these interest groups for the 
sake of  its own  ‘survival’ automatically robs  the government’s reform policy of credibility 
no matter how it is designed and communicated in public. This applies in particular to those 
countries where the transfer and maintenance of power is not determined by political elec‐
tions.  In authoritarian  systems  in which  several  family clans dominate political as well as 
economic  life and  the framework of action  is structured along networks of clientelism and 





the  ruling elite’s ability  to prevent other mechanisms  that  transfer power,  like  revolution, 







enforcing  administration  of  import  substitution,  state‐owned  enterprises  (SOEs)  and  the 
trade unions. These groups are expected to lose access to rents which are generated by pro‐






tor contributing  to a  lack of credibility  is  that  those  in  the government and administration 
who are  responsible  for  the design and  implementation of  reforms are also  to be counted 
among  those  losing out because of  reform. Public officials  risk being deprived of  at  least 
some of their personal privileges and fortunes derived from the stake they have in business 
or  from being closely  related  to  those people who do. Against  this background  it  is ques‐
tionable whether the government is willing and able to go for and communicate comprehen‐
sive  trade  liberalisation and structural adjustment.  If  it  is willing  to engage  in comprehen‐
sive reform, the government needs to acquire approval for its plan from a sufficient number 
of  interest groups concerned. Such an endeavour, however, usually  requires making com‐
promises  as  regards magnitude,  choice  and  speed  of measures  to be  conducted. Alterna‐
tively, but even more risky, the government could try to substitute some of the groups pre‐














(see  Fernández/Portes  1998:  202‐209;  Schiff/Winters  2003:  107‐113).  For  this  to  take  effect, 

















To  increase  the  costs of bad policy and  restrict  the government’s  room  for manoeuvre an 
RIA should allow punishment by the other member(s) to the agreement in case it fails to ful‐
fil  the agreement’s  requirements. On a more direct  level,  the  threat of  losing  international 
reputation as a  result of  the agreement’s suspension or  termination may  raise  the costs of 
bad policy to such a degree that it outweighs the benefits of a short‐term return to the ‘time‐




weak  fiscal consolidation. For  the costs of bad policy  to be  increased effectively, however, 
not only competition on the anchor‐seeking country’s market must be  intensified to a sub‐
stantial degree as a result of the agreement’s implementation. The anchor‐sponsoring coun‐
try or group of countries need  to dispose of significant  leverage on  the  international  level 




cipline.  In  addition,  reform measures  to be  implemented  should be  explicitly  and  clearly 
stated in the text of the agreement so as to give punishment a formal legal basis (see Schiff/ 
Winters 2003: 108‐110; Tomz 1997: 6). It has to be noted, however, that unilaterally applying 









declining  (import‐substituting)  sectors  to growing  (export‐oriented) branches of  the  econ‐
omy. In other words it is of major importance to what extent an RIA is able to contribute to 
enhancing  the  ‘rewards  for  good  policy’.  This  could  be  could  be  achieved  through  an 
agreement  if  it  improves access  to  the partner country(‐ies) market(s) and/or by providing 
the anchor‐seeking developing country with technical and financial assistance. Finally, prob‐
lems of time‐inconsistency are not limited to possible changes  in the  incentives of the gov‐
ernment who  actually  signs  the  treaty.  Political  time‐inconsistency  describes  a  situation  in 
which  the current government must expect  its successors or future governments  to have a 








without binding commitments provided  that  it costs a great deal  to negotiate and get ap‐
proval of the agreement ‘at home’. In addition to showing its true type a government might 





Some  authors  emphasize  that  the  credibility  of  a government’s policy will hardly be  im‐
proved by way of concluding an RIA  if  it  is not already committed  to  reform  (see Schiff/ 
Winters 2003: 111). In this regard  ‘anchoring’ has to be equated with a  legal or contractual 
binding of liberalization measures the anchor‐seeking country has already introduced before 





agreement  is not  to  ‘anchor’ or  ‘lock‐in’ reform but  to  ‘catalyze’ measures of  liberalization 
and other policy reforms. 
Apart  from  the  form and content of  reform commitments,  the success of  trade  reform de‐
pends on  the appropriate  ‘timing’ and  ‘sequencing’ of measures  to be adopted. There are 
two different  opinions  about  the pace  or  speed  of  liberalisation  –  the  shock  approach  or 







liver a sufficient degree of credibility  it  is  important, however,  that a gradual programme 





than  trade and  solid macro‐economic management. Measures of  this kind are  required  to 
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create the conditions necessary for a supply response and thus generally regarded to be of 








stabilization  and  complementary measures  of  reform need  to be  implemented  simultane‐
ously,  the problem of  inconsistent policies which was mentioned above as one of  the major 
sources for a lack of credibility is set to aggravate almost inevitably. Accordingly, appropri‐
ate sequencing of  trade and other reforms becomes a crucial  issue. Furthermore, since  the 






stitute  for  domestic  reform.  Instead,  trade  agreements  should  form  an  integral  part  of  a 








coverage  of measures  conducted  in  both  periods  remained  relatively  limited when  com‐
pared  to regional neighbours. Whereas  the  latter  in most cases opted  for cooperation with 
















reforms did not  seem  either  to have  followed  a pre‐determined programme or  to have  a 
clear target for transformation. Although Syrian economists had started discussions about a 













to power  following his  fathers’ death  in  June 2000. Reforms accomplished since  then have 
included most notably measures to unify the exchange rates und to devalue the Syrian cur‐






specific  goods  from  foreign  exchange  earned  through  exports.  Concerning  foreign  trade 
regulations,  the monopoly  of  import  agencies was  eliminated  and provisions  to prohibit, 
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monopolise or limit imports were reduced on a product‐by‐product basis. In addition, cus‐
toms duties were decreased  for selected goods, mainly raw materials and other  inputs  for 
production.1 Moreover, Syria signed bilateral free trade agreements with several Arab coun‐
tries and Turkey.  It became a member of  the Greater Arab Free Trade Area  (GAFTA), which 
began operating fully, at least officially, in 2005 (for details on bilateral agreements and the 
GAFTA see Zorob 2006c: 110‐133). In 2001,  the Syrian administration applied for member‐
ship of  the World Trade Organization  (WTO) and renewed  its application  in 2004/05. Fur‐
ther measures  to promote exports  included  the  institution of a duty‐drawback system and 
the  creation of an export promotion agency within  the Ministry of Economy and Foreign 
Trade (see Directorate‐General for Economic and Financial Affairs 2006: 123).  









ment Guarantee Agency. The new  investment  law  (Decree No 8/2007) ends all  tax exemp‐






nancial  independence  from  the state budget  (see The Syria Report 2006b). Altogether, eco‐
nomic reforms gained again in scope and sector coverage in the third phase as compared to 
the previous periods. Nevertheless,  the gradual  and  selective  approach was generally  re‐
tained  in particular  in  the field of foreign  trade. In addition, several new  laws and regula‐
tions initially proved difficult to implement. Moreover, there are several ‘hot issues’ like pri‐
vatisation of SOEs, which are still being banned from the official agenda of economic reform 
or, alternatively,  remain  ‘under  study’ as Syrian officials would  say. Syrian  industry  is  in 
urgent need of a major overhaul  to be able  to withstand enhanced competition on  the do‐
                                                 
1  For foreign trade legislation newly issued since 2004 see the official website of the Syrian Ministry of Econ-
omy and Foreign Trade [http://www.syrecon.org/]. 
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  Most recent year Simple Mean Tariff1 Weighted Mean Tariff2 
Algeria  2003  17.9  12.0 
Egypt  2002  18.9  13.9 
Jordan  2003  14.4  11.4 
Lebanon 2002  7.2  6.3 
Morocco  2003  28.3  24.9 
Syria  2002  14.6  15.5 







Despite  the  above mentioned  liberalization,  the  Syrian  foreign  trade  system must  still  be 
classified as  restrictive. As Table 1 shows,  the simple average  tariff stood at 14.6%  in 2002 
and was thus lower than in most other MPCs. Furthermore, as indicated in the previous sec‐
tion,  tariff  rates  have  been  significantly  lowered  on  a  product‐by‐product  basis  in  recent 
years. According to the 2006 IMF Staff Report customs duties have been unified and maxi‐
mum  rates  reduced  to  65%  as  compared  to  255%  at  the beginning of  the  current decade. 
There is, however, on the one hand, wide dispersion of tariff rates and high tariff escalation. 





of May  30,  2006  remains  exceptionally  long  (see Ministry of Economy  2006).  In  addition, 
there  are  other  non‐tariff  barriers  like  import  quotas,  import  licensing  requirements  and 
costly customs clearing procedures despite several efforts  in recent years  to streamline  the 
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That domestic  interest groups oppose  the dismantling of protectionism,  and  in particular 
non‐tariff barriers, is best illustrated by looking at the issue of quotas. The system of indus‐
trial quotas set by  the Ministry of  Industry, and reportedly  largely misused  in  the past by 
the  companies benefiting  from quotas, was  abolished  in  2006 but  shortly  after  readopted 
again. Actions of this kind, of course, reduce the credibility of the government’s future plans 
to  further deregulate  the  foreign  trade  system.  In a  similar manner  the Syrian authorities 














fully  implement all  the measures mentioned  in  the 10th FYP prepared by  the Syrian State 
Planning Commission (SPC). This is because the major constraints which the Syrian process 









tem as  it  is. Among  them are public sector managers,  the security services or  those  in  the 
private sector whose success in business depends in large part on a ‘privileged relationship’ 
to public sector companies and/or the administration. Even members of the government or, 
in other words,  those who are responsible for  the design and  implementation of economic 
reforms are most probably afraid  to  forgo personal privileges and  fortunes. Moreover,  the 
alternative, which  in  theory  is  to  replace  some of  the  above mentioned groups with new 











primacy  and major  influence of  Syrian  foreign policy on  other  fields  of political decision 
making and among them economic policy. In May 2004 the president of the United States of 
America,  signed  an  executive  order  implementing  sanctions  against  Syria  provided  for 







Syria  and  its  successors plus  the pending  investigation of  the  assassination of  the  former 
Lebanese Prime Minister al‐Hariri have not stopped reforms  in Syria  in recent years. They 



















form  in  Syria  and which  contribute  to undermining  the  credibility  of  the  Syrian  govern‐
ment’s programme of liberalisation and adjustment irrespective of how it is announced and 
in which form it is started. One way out of this dilemma could be provided by its signing an 
Association Agreement with  the EU. An agreement of  this kind would not only offer  the 
opportunity to  justify unpopular reforms vis‐à‐vis opponents to reform and the population 
at  large.  It might  serve  as  an  effective device  for  catalyzing  and  anchoring  the measures 
which are required to liberalise the Syrian trade regime and enhancing the credibility of re‐




According  to  Hoekman  the  major  advantage  of  the  European‐Mediterranean  Association 
Agreements  is  its potential to deliver a commitment mechanism and thus to provide more 
credibility  to a gradual process of economic  reform. Without binding commitments  in  the 





question since  it does not belong to the WTO and as mentioned above  its accession  is cur‐
rently not on the cards. Moreover,  the contents of the Syrian‐European Association Agree‐
ment initialled on October 19, 2004 are much broader in scope and depth than the provisions 
included  in  the AAs with  the other MPCs. Table 2 shows  the general structure of  the draft 
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agreement and emphasizes  those  titles and chapters  (italicised and shaded  lines)  in which 
the  Syrian‐European  AA  contains  broader  and/or  deeper  provisions  than  the  AAs  con‐
cluded with the other MPCs. In general, the agreement consists of provisions for each of the 
three  ‘baskets’ of  the European‐Mediterranean Partnership  (EMP) as agreed  to by  the EU 




































As  regards  trade  liberalisation,  the Syrian‐European AA offers opportunities  to send clear 
signals  about  the  Syrian government’s preparedness  to open  the domestic market  and  to 
embark  on  a  strategy  of  export‐oriented  development.  The  AA’s  provisions  stipulate  a 
whole range of measures which have  to be  implemented by  the Syrian administration  im‐
mediately after the treaty has come into force and which allow a clear brake with the past. 
These measures consist of  the elimination of all  import or export  restrictions on  trade be‐
tween Syria and  the EU,  including prohibitions, quotas and  import or export  licensing re‐
quirements, other than customs duties and taxes. 



































Additional  clear  signals  are  provided  by  commitments  in  fields  other  than merchandise 
trade. Syria grants European investors national or MFN treatment (whichever is better) for 
establishment  in Syria. The branches excluded  from  the general  right of establishment  in‐
clude primarily the production of goods and services which were reserved for government 
monopolies at the time of negotiating the agreement. In other sectors  like wholesale trade, 







Syria committed  itself  to  taking  into consideration  the EU rules when  formulating  its own 
law. Moreover, and in contrast to the agreements concluded with the other MPCs, the par‐
ties will cooperate on the enforcement of competition rules. As far as government procure‐
ment  is concerned, and again contrary  to  the other MPCs,  the parties agreed  to open pro‐
curement activities and to grant national treatment to the other party’s goods, services and 
suppliers  for a  list of entities annexed  to  the agreement. The effective opening of procure‐
ment markets will be reviewed regularly. With respect  to  intellectual,  industrial and com‐
mercial property rights,  the partners committed  themselves  to granting and ensuring  their 
protection  in accordance with  the highest  international  standards  including  the principles 
set  by  the  WTO‐Agreement  on  Trade‐Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights 
(TRIPS). For this purpose Syria agreed to accede to a number of multilateral conventions ac‐
cording  to a specific calendar. Finally,  the  trade and  trade‐related provisions of  the  treaty 
will be applied by both partners in advance pending its entry into force by means of an in‐
terim agreement. 
Since  the above mentioned commitments are not only clearly stated  in  the agreement, but 



































cludes  in addition  to  the non‐execution clause a separate and detailed mechanism  for set‐
tling disputes in trade and trade‐related matters. Similar to the mechanisms included in the 
‘most‐developed’ bilateral agreements which the EU has concluded so far with Mexico and 
Chile,  the  sophisticated dispute  settlement mechanism with  its detailed  procedures,  time 
limits and code of conduct should contribute effectively to deterring the parties from breach‐
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tive  compatible’  for MPC’s  governments  to  effectively  ‘tie  their  hands’  (see  Tovias/Ugur 
2004). In particular, improvement of market access granted by the EU would not only be in‐










measures and by complex and restrictive rules of origin  to name only  the most  important 
potential NTBs. The Paneuromediterranean System of Cumulation of Origin, in turn, which sup‐
posedly significantly mitigates  the restrictiveness of  the rules of origin  incorporated  in  the 
AAs, might in fact only be of limited benefit at least if its current design is retained. More‐















As  illustrated  in  Table  3,  the  amounts  committed  or  allocated  to  Syria  by  the  EU  in  the 
framework of the MEDA programme, the former principal financial instrument of the EU for 
the  implementation  of  the  EMP,  and  its  successor  the  European Neighbourhood  Instrument 
(ENPI), are substantially lower than the amounts provided for most of the other Arab MPCs. 






icy’  and  thus  assuming  an  active  role  in  locking‐in  economic  reform,  the Union  and  its 
member countries need to increase substantially their assistance in the form of grants, loans 
and  technical assistance. Although  the EU has provided  little assistance  to  the MPCs as a 
group relative to the magnitude of reform and liberalization that these countries have com‐
mitted themselves to within the framework of the AAs, it has to be noted, however, that the 

















220  558  265  187  654  130  300  632  343*** 
A* MEDA I (€)  1.07  2.15  10.28  10.41  4.49  1.32  8.99  7.05  0.26 













tion. This  is not  to deny, however,  that EU assistance  to Syrian  reform generated notable 







for  implementation. An example  for  this kind of assistance could be provided by  the Pro‐
gramme for Strengthening Quality Management, Capabilities and Infrastructure mentioned in the 
Syrian National Indicative Programme 2005‐2006, which is designed to support the setting‐up 





to  join  the  Barcelona  Process.  Furthermore,  the AA  and  the  agreements  signed  between 
Syria  and  its Arab  neighbours  and Turkey  are  currently  the  only  instruments  the  Syrian 
government can use  to credibly  lock  in economic reform since  its application  to become a 
member of the WTO is stalled for the time being. In addition, the agreement’s implementa‐
tion could help  ‘import’ multilateral disciplines although Syria  is still not a member of the 
WTO.  This  would  help  facilitate  negotiations  for  accession  whenever  political  pressure 
against the Syrian government begins to ease. 
Finally there  is the  issue of complementary reforms anchored  in the AA and the degree of 
‘preparedness’ of  the Syrian  economy  to  enter  an RIA with  the EU. As mentioned  in  the 
theoretical  framework,  inconsistent  policies  are  a major  source  causing  lack  of  credibility. 
They  arise when  the government  tries  to  violate  fundamental budget  constraints  and  ac‐







(see CBS 2006) and most of  the years according  to  IMF data, except  in 2005 when soaring 

















Another cause  for concern  is  represented by  fiscal developments. Due  to an expansionary 
fiscal policy and  simultaneously declining oil export  revenues  in  recent years,  the budget 
deficit rose to an estimated 4.2% of GDP in 2005 as reported by the IMF or 5.1% as claimed 
by  the CBS. The crucial question  is, however, whether  the government will be able  in  the 
years to come to contain the budget deficit at a level below 5% of GDP as stipulated in the 
10th FYP. This  is because oil‐related revenues still accounted  for some 30% of  total budget 
revenues  in 2005, although  they did decline  from more  than 50% at  the beginning of  the 
decade. Accordingly, the non‐oil budget deficit was estimated to be 13% of GDP in the same 
year. With oil reserves depleting and production showing a steady decline since the second 
half of  the 1990s, Syria  is expected  to become a net‐importer of oil during  the next years. 










lem with  subsidies might  even  aggravate  in  the  future  caused  by  growing  fuel  imports 
needed to satisfy domestic demand combined with high international oil prices. Against this 
background one could argue  that by signing  the AA and as a result phasing‐out  tariffs  in 




the period 2001‐2005 besides  that  there are several alternatives at hand  to develop  the do‐






success and  to  limit  the  short‐term adjustment costs  to be expected  from  the AA’s  imple‐
mentation  to  the greatest extent possible  the Syrian government has no other chance as  to 
implement a whole variety of complementary  reforms. Those policy measures on  the one 
hand  consist  of  solid  macro‐economic  management  plus  structural  adjustment  in  fields 
other than trade to establish the necessary conditions for a supply response by private com‐
panies and  to ensure  the sustainability of  trade reform. The measures should also  involve 
liberalising trade with partners other than the EU to prevent trade diversion. On the other 
hand,  trade  reform  as  anchored  in  the  Syrian‐European  AA  should  be  accompanied  by 











pean Commission 2007c). As regards complementary reforms not  incorporated  in  the Syr‐
ian‐European AA, the government’s efforts during the last two years and more especially at 
the  beginning  of  this  year  bore  some  fruit:  the  exchange  rates were unified,  a  system  of 







the  fight against  fraud and corruption must be enhanced. Without  these measures  though 
there have been some first positive signs of  increased FDI  inflows  in  the  last  two years,  in 
particular,  from  the Arab Gulf  countries,  the Syrian economy won’t be able  to attract  the 
domestic, foreign and Syrian expatriate capital needed to enhance competitiveness of Syrian 














  (‐2.5 to + 2,5)  (‐2.5 to + 2.5)  Days Proc. Days Proc. Days  Proc. 
Algeria  ‐0.37  ‐0.63  24  14  397  49  51  15 
Egypt  ‐0.35  ‐0.47  19  10  1.010 55  193  7 
Jordan  +0.16  +0.08  18  11  342  43  22  8 
Lebanon  ‐0.28  ‐0.30  46  6  721  39  25  8 
Morocco  ‐0.39  ‐0.20  12  6  615  42  46  4 
Syria  ‐1.22  ‐1.23  43  12  872  47  34  4 







opening,  liberalisation and adjustment. The 10th FYP, which explicitly  refers  to  the Syrian‐
European AA in addition to the GAFTA and the FTA signed with Turkey as integral parts of 


















ter a detailed dispute settlement mechanism  to prevent backsliding  in addition  to offering 
enhanced market access and assistance. 
The case study presented  in  this paper was  introduced by an account of Syrian reform ef‐
forts in the past highlighting their main shortcomings with special focus on the foreign trade 
regime  and  explaining  the many  constraints  the  process  of  economic  reform  is  facing  in 
Syria. To ‘check’ these constraints, at least to a certain degree, and to enhance credibility of 
reform the Syrian government could choose to sign an RIA with a strong Northern partner 
like  the  EU.  The  Syrian  government  seems  to  have  chosen  this  option,  albeit  indirectly, 
when it started negotiations with the EU for the conclusion of an Association Agreement in 
1998. Despite several shortcomings, this agreement should be able to deliver an appropriate 






Although being at  least more  ‘complete’  than  the  treaties signed with  the other MPCs,  the 
AA lacks substantial incentives for increasing the ‘rewards for good policy’. For this reason 
the agreement’s potential to lock‐in reform, enhance its credibility and to encourage the Syr‐






the EU  should be prepared  to provide Syria with  substantially  increased  technical and  fi‐
nancial assistance. Far away from initiating adjustment of the AA’s provisions in favour of 
enhancing  the  ‘rewards for good policy, however,  it  is rather doubtful at present, whether 
Syria and  the European Union – given  the current  international  isolation of  the Syrian  re‐
gime – will sign the agreement in the near or mid‐term future. 
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the  tax  and  political  basis  from  import‐substituting  to  export‐oriented  sectors. Moreover, 
significant other provisions which are part of the Syrian‐European AA, such as the detailed 
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